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l. In March 1909 the newspaper Frankfurter Zeitung pub-
lished the article "Fiight and Architecture" by a pupil of 
Wi:ilfflin's. Fritz Wichert. ' One month had passed since 
the publ ication in Le Fígaro of that eulogy of energy, 
aggression and technology which took the form of 
Marinetti's Futurist Manifesto and in which the airplane 
plays a primordial role. Wichert, however, seemed to be 
interested neither in the manifesto nor in flight as a 
phenomenon in i tself, but rather in the new kinds of per-
ceptive relationships flight would generate. Guided by 
the thesis that the development of technology would 
have a profound effect on our consciousness dependan! 
on vision, his research focused on the aesthetic conse-
quences of the act of flying. In architecture, the experi-
ence of flight involves a sudden transformation of v isual 
perception. "The chains of gravity disappear. The roofs 
of buildings acquire an entirely different meaning, are 
endowed with frontality". Thus it is possible to compare 
the roof with the building's other elevations. 
Wichert establishes the idea of a "stereometric" system 
in which architectural composition is considered as a 
grouping of isolated volumes whose vertical and hori-
zontal surfaces are treated equally. With this architec-
ture, " perceived in terms of two directions", verticality is 
weakened and, at the same time, the stabilising gravit-
ational axis is overturned. lts orientation loses import-
ance. Buildings rise up now without the analogy of natu-
ral roots and growth; they will no longer be "planted " in 
the ground but placed on top of it. In this way, Wichert 
conceives a formal architectural language based on 
aerial vision and on the relative importance of gravity. 
He mentions Peter Behrens as the architect who has 
gone furthest along the road towards th is stereometric 
style. Seen in the light of this thesis, the AEG buildings 
reveal clear signs o f a cubic or stereometric system, al-
though it is not completely formed. Peter Behrens took a 
further step forward in 1912 with his project for a raised 
train station.' resting on pillars, beneath which traffic 
could flow unhampered. The difference between a preli-
minary scheme and the more definitive project shows 
the direction his thoughts were taking. In the first place, 
he did away w ith the conventional arched or saddle-
shaped station roof and replaced it with a flat roof. While 
in the preliminary design the fa<;:ade is still characterised 
by jutting-o ut vol u mes, in the second proposa l strip-
windows cover the perimeter of the building. This cate-
gorical organisation of the fa<;:ade accentuates the cubic 
character of the whole complex, which seems to float 
above the street. 
"F ioating planites will determine the new plan of cities 
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l. El ma r~ de 1909 e l d iari Frankfurter Zeitung va publ icar 
l'arti cle "Vo l i arqu itectura", redactat per Fritz Wichert, alumne 
de Wolffli n.' Havia passat un mes des de l'aparició a Le Fígaro 
d'aquel l elogi de l'energia, l'agressió i la tecnología que va 
rep resentar el manifest futurista de Marinetti , en el qual l'avió 
t é un paper pri mord ial. W ichert, pero, no semblava estar 
interessat pe r aquest manifest, ni pel vol com a esdeveniment 
en si mate ix, si nó pels nous t ipus de relacions perceptives que 
en sorgirien. Guiat perl a t esi que "la consciencia unida a la 
visió experimentara ca nv is amb el desenvolupament de la 
téc nica", es ded ica a investigar sobretot les conseqüencies 
estetiques de l 'act e de vo lar. En arqu itectura, !'experiencia del 
vo l com porta literalment una revolució, un canvi en la manera 
habitual de m i rar i observar. " Les cadenes de la gravetat 
desapareixen. La co berta deis ed ificis pren un sign ificat 
completament d ife rent, rep un valor de frontalitat" . 
D'aquesta m anera, és possible equiparar la coberta als alt res 
a l~a ts de l'ed ifici. Wiche rt estableix la noció d'un sistema 
"estereometric" en el qualla composició arquitecton ica és 
considerada com una agrupació de cossos a"i l lats amb un 
tract ament equivalent de les superfícies verticals i de les 
hori tzo ntals. Amb aquest a arquitectura "percebuda d' acord 
am b dues direccions" es debil ita la verticalit at i, al mateix 
tem ps, es bolea l 'eix gravitat ori estab ilitzador. La seva 
orientació perd importancia. Els ed if icis s'alcen ara sense 
l 'analogia amb el creixement i l'arrelament naturals; j a no es 
"p lanten" a la t erra, sinó que s'h i col-loquen al damunt. Wichert 
concep d'aquesta manera un llenguatge formal arqu itecton ic 
que es basa en la visió aeria i en la relativització de la 
importancia de la gravetat causada pel vol. Fa referencia a Peter 
Beh rens com l'arqu itect e més ava n~at cap a aquest esti l 
estereomet ric futur. Si contemplem els edificis de I'AEG des 
d'aquest punt de vista, no hi troba rem un sistema cúbico 
estereomet ric completament configu rat , pero sí indicis clars. 
L'any 1912, Beh rens va dona r un altre pas cap endavant am b el 
p rojecte pera una estació de ferrocarril elevada, ' sostinguda 
sobre pilars i sota la qua l el transit podría fluir sense obstacles. 
La diferencia que h i ha entre un estudi preví i el projecte ja més 
elaborat ens mostra clarament la di recció de les seves 
reflexions. En p ri mer ll oc, va prescindir de la coberta 
convencional de les estacions, en forma d'arc o de cadi ra de 
m untar, i es va decidi r per una coberta p lana. Ment re que en el 
primer p rojecte la fa~a n a encara s'est ructura mitjan~ant uns 
cossos so rti nts, és al segon estudi on apareixen les fi nestres 
long itudina ls al volt ant de l'edifici. Aquesta rotunditat pel que 
fa a l 'organització de la fa~ana accentua e l caracter cúbic de tot 
el co m plex, que sembla f lot ar en tota la seva longitud per 
damunt de l carrer. 
" Eis plan its flota nts determina ran el nou pla de les ciutats i la 
forma deis ed if icis" 3 va escri ure M alevitx el 1923. 
and the form of buildings" ' wrote 
Malevich in 1923. 1924 saw the ap-
pearance as a "supremacist form" 
of the "aviator's planite", a project 
for a house in Leningrad: a mark-
edly horizontal stratification of 
cubic volumes. In th is drawing, the 
implications of his spatial concept 
become c lear . He superimposes 
the drawing of the surfaces over 
the forms of a house, which then 
absorbs the cross form of fuselage 
and wing, modelled after aircraft 
construction. As Wichert had de-
manded, this planite is not rooted 
in the earth but lies on top of it. Through the perspectiva 
orientation of two l ines on the base, a runway is sug-
gested. This position on the ground harbours in ita state 
of virtual flight or suspension. The spatial conception 
behind this idea has freed itself from the vertical earthly 
gravitational axis. The earth is now actually perceived as 
a sphere and no longer as a flat surface, allowing the no-
tions of above and below to disappear. 
In outer space, the individual parts are in a state of bal-
ance. The dominance of the vertical gravitational axis is 
broken by the horizontal axis of suspension. The cross 
form of the airplane-like planite allows for what th e 
equalisation of torces manifests: weightless balance. 
The airplane has altered perception. Even on a purely 
optical leve l, aerial viewing enta ils a new kind of vision; 
the axis of the visual field familiar to us is tilted by 90 de-
grees. From an airplane "the visual point, which tradi-
tionally was always close to the middle of the image is 
brought into all possible positions, to the left and right, 
and submerges, soto say, in the earth." ' In 1858 Nadar 
took the first aeria l photographs from a balloon over 
Pari s, at the time an optical revolution. In h is autobio-
graphy, he describes in detai l the essential accompany-
ing effect of the view from above, namely the reduction 
of the three-dimensional impression of space - a pheno-
menon mentioned also in Morand's or Saint-Exupéry's 
novels. The world is seen as strangely f lattened - "it all 
resembles a map, as the differences in elevation are not 
visible. Things are merely next to one another." ' 
Military reconnaissance needs during World War 1 led to 
a comprehensive app l ication of th is new techno logy. 
The war was, in fact, also a battl e between two kinds of 
vision . Perspect ive-oriented v isual space was rep laced 
by that perceived f rom above -ground patrols became 
subordinate to air reconnaissance. lnterpretat ional de-
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El 1924 apareix coma "forma 
suprematista" el "plan it d'un aviador", 
un projecte pera un habitatge a 
Leningrad : una estratificació de cossos 
cúbics marcadament horitzontal. 
En aquest dibuix es posen de manifest 
les implicacions del seu concepte 
espac ial. Se sobreposa el dibuix de les 
superfícies damunt la forma d'una 
casa, que absorbeix aleshores la forma 
de creu del fuselatge i de l 'a la d'acord 
amb el model constructiu deis avions. 
T al com volia Wichert, aquest planit no 
esta arre lat al terra sinó que s'estén al 
seu damunt. Mitjanvant l'orientac ió 
perspectiva de dues línies a la superficie de la base, s'evoca la 
imatge d'una pista d'aterratge. Aquesta posició sobre la terra 
conté un estat de vol o de suspensió v irt uals. Darrere aquesta 
idea hi ha una concepció espacial que s'ha alliberat de l 'e ix 
gravitacional vertical de la terra. De fet, la terra és v ista ara com 
una esf era i no comuna superficie plana, amb la qua l cosa la 
distinció ent re "sobre" i "sota" desapareix. 
A l 'espai exteri or, les pa rts individuals es troben en un estat 
d'equilibri. Es perd el dom ini de l'eix gravitacional vert ica l i l 'e ix 
horitzontal de la suspensió pren torva. La fo rma de creu del 
plani t -avió permet l 'equilibri sense pes, que posa de manifest 
la igualació de torces. 
L'avió ha alterat la percepció. Fins i tot a un nivel! purament 
optic, la visió aeria comporta una nova manera de veure; l'eix 
del camp v isua l a que estem acostumats queda girat 90 graus. 
Des d'un avió, "el punt v isua l, que tradicionalment es trobava 
prop del mig de la imatge, és portat a qualsevo l posició, a 
!'esquerra i a la dreta, i podriem dir que se submergeix en la 
terra " .' L'any 1858 Nadar va fer les primeres fotografíes aeries 
de París des d'un globus d'a ire ca lent, un fet que a !'epoca va 
representar una revoluc ió óptica. En la seva autobiografía fa 
una descripció detallada de l 'efecte principal que acompanyava 
aquesta visió des de l'aire, ésa dir, de la reducció de la 
impressió t ridimensional de l'espai -un fenomen a l qua l també 
es fa refe rencia a les novel·les de Morand i de Saint-Exupéry-. 
El món és vist com si hagués quedat estranyament ap lanat: 
"sembla un mapa, perque no es veuen les diferencies en alvat. 
Les coses estan simp lement les unes al costat de les alt res" .• 
Les necessitats de reconeixement militar durant la pri mera 
guerra mund ial van cond uir a una apl icació exhaustiva 
d'aquesta nova tecnología. De fet, la guerra també va ser un 
combat entre dos tipus diferents de v isió. L'espai v isua l regit 
per la perspectiva va ser substitu.it per l 'espai percebut des de 
dalt -les patrull es d'infanteri a va n quedar subordinades al 
reconeixement aeri-. Van sorgir debats sobre la int erpretació 
bates ensued in the tace of contradictory information; u l-
timately, a ir reconnaissance beca me the observational 
organ of the top commando. The Battle of the Marne al-
tests to the replacement of the horizontal perspective by 
the vertical, as viewed by reconnaissance pilots.• 
11. Among architects, it was perhaps Le Corbusier who 
reacted most st rongly to aeronautics. When in 1922 he 
defined the house as a "machine a vivre" in Vers une 
architecture, the airplane appeared as a model of the 
logic of a technics which could be exemplary for archi-
tects. In his work Aircraft,' from 1935, as in Vers une 
architecture, he declares the "clarity of function" as the 
basic principie, both technological and architectural. 
In the meantime, h owever, airplanes have evolved. 
Reproductions of aircraft fuse lages or wing profiles 
reveal "a new state of consciousness of the modern. A 
new plastic vision. A new aesthetic." The watertight and 
airtight volumes of aircraft in the era of aerodynamics 
are vastly different from the rudimentary ribbed struc-
tures of the previous decade, in the same way that steel 
tubular furniture or the rectangular garconne differ from 
the heavy Art Déco armchairs or from the imposing 
classical divan. At the beginning of the thirties a fasci-
nation emerged for smooth surfaces, for the integration 
of each unit into the flowing continuity of the global 
form: a general change in the conception of contempor-
ary form. 
Aircraft was published ata moment when Le Corbu -
sier's a rchitecture was undergoing a transition from 
orthogonal systems to plastic-dynamic bodies. The 
fourth chapter offers a notable demonstration of the ex-
pressive qualities of aerodynamically lined aircraft. On a 
double page, reproductions appear of four planes (nos. 
37 -40), taken from the magazines Aero Engine and 
Contact. The airplanes are revealed as impressive me-
cha ni sms. All the photographs are taken from below 
and are partial views; in this way details predominate 
over the whole form. The small openings in the smooth 
fuselages (no. 37) produce an almost animal effect; the 
rounded snouts of the planes (nos. 38 and 39) seem 
about to rush at the reader. As a group they constitute a 
finely calculated mise-en-scene of great plastic impact. 
In Aircraft, the aerial photographs become a medium of 
knowledge: they show the structure and the chaotic and 
wild growth of the city as a result of land speculation. A 
consequence of this vision is the development of a terri-
torial scale and a demand for the corresponding urba-
nistic organisation. 
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d'informacio ns contradicto ries; fina lment, el reconeixement aeri 
va esdeveni r l 'organ d'observació del més a lt comandament 
militar. La batalla del Marne va ser el testimoni del canvi de la 
perspectiva horitzontal perla vertical, tal com la veien els pilots 
de reconeixement.5 
IL Entre els arquitect es, pot ser va ser Le Corbusier el que va 
reaccionar amb més forc;:a davant l'aeronautica . Quan l 'any 
1922 a Vers une architecture va defin ir l 'habitatge coma 
"machine a vivre", fa apareixer !'avió com un model de la 
lóg ica d 'una tecn ica que podría ser exemplar per als 
arq uitectes. En el seu assaig Aircraft1 (1935) defensa, coma 
Vers une architecture, la "c laredat de la funció " com un 
principi fonamenta l, tant tecnologic com arqu itecton ic. Malgrat 
tot, mentrestant, els av ions han evolucionat. Les reproduccions 
de fuse latges d 'avions o de perfils d'ales mostren "un nou 
estat de la conscie ncia del modern. Una nova visió plastica. 
Una nova estetica". Els volums estancs deis avions a J'era de 
l'aerodinamica es diferencien de les rudime ntaries estructures 
de coste ll am de la decada anterior, de la mateixa manera que 
el mob i liari tubular d'acer o els garconne rectangulars es 
d iferencien de les pesades butaques art déco o del potent 
d ivan classic. A comenc;:ament deis anys trenta es fa palesa una 
fascinació per les superficies llises deis cossos, perla 
integració de cada unitat en la continu'itat fluida de la forma 
global -un canvi generalitzat en la concepció de la forma 
contemporania-. 
La publ icació d' Aircraft va ten i r lloc en un moment en el qual 
Le Corbusier estava patint una transició en la seva arquitectura 
deis sistemes ortogona ls a ls cossos p lastico-dinamics. 
Al capita l quart ofereix una notable demostració de les 
qualitats expressives deis avions de línies aerodinamiques. 
En una doble pag ina apa reixen reproduccions de quatre avions 
(núm. 37-40). procedents d'imatges de les revistes Aero Engine 
i Contact. Els avions ens són mostrats com m ecanismes 
impressionants. Tates les imatges estan preses des d'angles 
inferiors i mostren visions parcials; dominen d'aquest a 
manera els detalls sobre la forma globa l. Les petites obertures 
als fuselatges de superficie !lisa (núm. 37) provoquen un efecte 
gairebé animal; els morros rodons deis avions (núm. 38 i 39) 
semb len abalanc;:ar-se contra el lector. En conjuntes tracta 
d'una posada en escena, refinadament calculada i de gran 
forc;:a plastica . 
A Aircraft, l es fotografíes ae ries esdevenen un mitja de 
cone ixement : most ren !'estructura, el creixem ent caotic i 
salvatge de la ciutat sorgida de l 'especulació de l sol. Una 
conseqüenc ia d'aquesta v isió és el desenvolupament d'una 
esca la terri torial i !'exigencia de la seva corresponent 
organització urbanística. 










111. Architectural motifs related to movement and air-
t ravel are a characteristic of fifties architecture, by v irtue 
either of the display of lightness of the buildings them-
selves, o r the wide curvatures or certain ve ry specific 
mimetic elements such as ascending roofs or suggest-
i ons of the shape of ai rcraft wings. The con text has 
changed as regards the by now historical avant-garde 
movements of the twenties and thirties; revolutionary 
utopia has given way to the search for architectural ex-
pression of the technological era. Progress in construc-
tion techniques al low the creation of new forms : th in 
curved slabs of reinforced concrete to span large voids. 
Airports are predestined by their function to use this 
formal language; two works by Eero Saarinen come to 
represent the architecture of this decade. 
Saar inen's basic idea • for the TWA term inal at New 
York's John F. Kennedy Airport was to create a place for 
movement and t raffic. The tour double-curving sheets of 
the roof must have caused a sens-
ation of ascent against the heavi -
ness of subjectio n to gravity ("We 
wanted an upl ift") . With the sky-
lights -the glazed bands that sepa-
rate the tour sheets- the sensation 
of floatabil ity is further enhanced. 
l t was not Saarinen 's intent ion to 
cause people to associate h is build-
ing with a b i rd wi th w i ngs out-
stretched; surprisingly enough, he 
situates this work c lose to baroque 
architectu re by virtue of his concern 
to create non-static spaciality. 
Such allusions disappear, however, 
in his p ro j ec t fo r Washington' s 
Du l les A irport. Des igned for th e 
coming era of jet-pro pelled commercial air-travel, the ex-
press ive w ill is concealed behind reflectio ns o n a more 
ratio nal organisat ion of circulation. The roof of the great 
hall hangs like a suspension bridge from cables support-
ed by slanting outer pil lars. Geo metrically speaking, the 
curves of the catenary and of the parabol a are v ery 
much alike, both respond ing to the actual distribut ion of 
loads. In the airport, the curve which rises from the cen-
tre of the roof, reminiscent o f the inner tace of a vault , 
has been developed directly out of the ideal static form. 
Eero Saar inen. Case Study House 9 (Paci fic Pa l isades . 
1950) and t he Dulles lnternational Airport (Chantilly, 
Vi rginia. 1962) during construct ion 
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111. Els motius arq uitectonics relacionats amb el movim ent i 
amb l 'aviació són una característica de !'a rquitectura deis anys 
cinquanta, bé pe r l 'exhibició de l leu geresa deis edificis 
mateixos, per les amples cu rvat ures o per certs elements 
m iméti cs molt concrets, com les cobertes ascendents o les 
ref eréncies f o rma ls a les ales deis avions. El context ha ca nviat 
pe l que f a als ja h istories moviments d'avantguarda deis anys 
vint i trenta; la ut op ia revolucionaria ha donat pas a la recerca 
d'una expressió arqu it ect ónica de l'era de la tecnologia. 
Els avan~tos en les técniques const ructives van permetre crear 
noves fo rmes: lloses de form igó armat p rimes i corbes per 
co b rir grans espa is. Els aeroports est an p redest inats, per raó de 
la seva funció, afe r servir aquest llenguatge f o rmal; dues de les 
creacions d'Eero Saa ri nen esdevenen la representació de 
!'arqu itectura propia d'aquesta década. 
La idea b asica de Saa rin en • per a la t erminal de TWA a 
l'aeroport John F. Kennedy de Nova Yo rk, va ser la de crea r un 
espa i pe r al moviment i el t ransit. Les quatre lam ines de doble 
curvatura de la coberta h avie n de crear 
una atm osf era d'ascens, en contradicció 
amb la sensació de pesant o r i de 
submissió a la g ravitació ("Vo líem 
aixecar e ls anims"). Amb les c larab o ies 
-les ba nd es de vi d re que separen les 
quat res lam ines ent re el les- s'accentua 
encara més la sensació de f lotabil itat. 
No era intenció de Saari nen provocar 
l'associació de l 'edifici amb un oce ll amb 
les ales esteses; sorp renent m ent situa 
aq uest a obra en una posició propera a 
!'arquitectura ba rroca, en la seva 
preocupació pe r crear una espacia litat n o 
estat ica . Aq uesta mena d'a l·lusions 
desapareixen en el projecte pera 
l 'aeroport Du l les de Wash in gton. 
Dissenyat pera l 'era que hav ia de venir de l 'aviació comercia l a 
reacció, la vo luntat expressiva s'hi amaga rere les reflexions 
sobre una organ ització m és racional de les circu lacions. 
La coberta de la gran nau penj a, com en un pont suspés, d'uns 
cables sost inguts per uns pila rs exteriors incli nats. 
Geomét ricament , les corbes de la cat enaria i de la parabola 
s'assemblen molt . Totes dues responen al repart im ent rea l de 
les carregues . A l'aeroport, la corba ascendent des del cent re de 
la coberta, que recorda la ca ra inferi or d'una volta, s'ha 
desenvolupat directament a parti r de la fo rm a estatica idea l. 
Eer o Saarinen . Case Study H ou se 9 (Pacific Pa lisad es . 19 50) 
i l'aeropo r t Dulles (Chantilly , Virgínia. 1962) en fase de 
c o ns trucció. 
With the Gateway Arch in Saint Louis, Saarinen inverts 
the position of the suspended roof, creating a monu-
ment whose form-an inverted catenary which is al-
most a regular parabola- is related l ike no form before 
it to flight; to be more precise, it is identical to the trajec-
tory of a projectile. The para bola is not only the ideal 
form for the statics of an arch, it also respond s to the 
ballistic curve. lndeed, the terms parabola and ballistic 
have the same etymological root. 
The parabola as an isolated element was introduced by 
Le Corbusier in 1931, in his project for the Soviets' 
Palace, to support the auditorium roof. lt was meant to 
be interpreted as a cosmic sign related to the sun's tra-
jectory. This elegant p ara bolic arch, which Osear 
Niemeyer later placed opposite the Defense Ministry in 
Brasilia, is a monument to the ballistic curve. Eero 
Saarinen's almost 200-metre-high arch in St. Louis, 
which after winning a competition in 1948 was finally 
built between 1959 and 1964, symbolises the expansion 
of the United States towards the West. With the advent 
of manned space travel in the period between the com-
petition and execution, it could also be interpretad as 
"G ravity's Rainbow". Prior to the first ballistic space 
voyages, training planes described parabolic trajectories 
at the vortex of which the future astronauts were weight-
less for a few seconds. 
The Gateway Arch and the works in New York and 
Washington constitute a dramatic mise-en-scene of free 
mobility. At the time, Rayner Banham wrote about air-
ports which materialised "the romance of air-travel". 
From today's point of view, we should have to add that 
at the same time they marked the end of the "romantic" 
era of air-travel. In our times of mass a ir traffic these 
kinds of mimetic settings are increasingly rare; the "sur-
passing of gravity" to which El Lissitzky referred in the 
twenties and to which Saarinen still seemed to aspire is 
no longer a utopian goal but rather a technological real-
ity and a social custom. Even though the pathos of the 
conquest of free space has nowadays disappeared, over-
coming the restrictions imposed by the force of gravity 
continues and will continue to be an architectural theme. 
1. Reprinted in a slightly summarised form in BUDDENSIEG, T. / 
ROGGE, H., lndusrriekultur- Perer Behrens und die AEG, Berlín, 
1979, pp. 292 and 11. 
2. Op. cit., pp. 106 and ff. 
3. MALEVICH, K .. Supremarismus - Die gegensrandslose We/r, 
Werner Haftmann, Cologne, 1989, p. 229. 
4. STELZER, 0 .. Kunsr und Photographie, Munich, 1966, p. 63. 
5. NADAR, Als ich Photograph war, Frauenfeld, 1978, p. 69. 
6. See VIRILIO, P .. Krieg und Kino, Frankfurt a. M., pp. 157 and 162. 
7. LE CORBUSIER, Aircrah, london 11935) 1987. 
8. Eero Saarinen on His Work, New Haven/ london, 1968. 
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Al Gateway Arch de Saint Lou is, Saarinen inverteix la posició 
anterior de la coberta suspesa i crea un monument amb la 
forma -una catenaria invertida que és gai rebé una parabo la 
regu lar- que es re laciona amb el vol com cap altra forma 
anterior, o més exactament que és identica a la trajectória 
d'un projectil. La parabola no és només la forma ideal de 
l'estatica d'un are, sinó que respon també a la corba ba l ística. 
Les paraules parabola i balística tenen, de fet la mateixa arrel 
etimo logica. 
La parabola com a element a'illat va ser introdu'ida per 
Le Corbusier el 1931, en el seu projecte peral Palau deis 
Soviets, per sostenir la coberta de l'auditori. Aquesta parabola 
havia de ser entesa com un signe cósmic relacionat amb la 
trajectória del sol. Aquest elegant are paraból ic, que més tard 
Osear Niemeyer va situar davant el ministeri de Defensa a 
Brasilia, és un monument a la corba balística. L'arc de gairebé 
dos-cents metres d'a l ~aria d'Eero Saarinen a St. Louis, que 
després d'un concu rs el 1948 va ser constru'it entre els anys 
1959 i 1964, simbolitza l'expans ió deis Estats Units cap a l'oest. 
Amb el comen~ament deis viatges espacials tripulats durant els 
anys que van tran scórrer entre el concurs i l'execució d'aquesta 
obra, també podría ser interpretat com 1'" Are de la gravetat", ja 
que abans deis primers vols espacials bal ístics, els avions 
d'entrenament desc rivien vols de trajectóries parabóliques, i en 
arribar al vertex els futu rs astronautes quedaven en estat 
d'i ngravitació durant alguns segons. 
El Gateway Arch i les obres a Nova York i a Washington vénen a 
ser una dramatica posada en escena de la mobilitat l liure. En el 
seu moment, Rayner Banham va escriure sobre els aeroports 
que materialitzaven " l 'idi l-l i deis viatges amb avió ". Des de la 
perspectiva actual, cald ria afegir que al mateix temps marquen 
la fi de l 'epoca "romantica" de l 'aviació. A l'era del transit aeri 
massiu, són poc freqüents aquesta mena d'escenificacions 
mimetiques; " la superació de la gravitació" a que es refería 
El Lissitski els anys v int i a la que encara sembla aspirar 
Saarinen , ja no resulta ser una fita utópica, sinó que 
tecno lógicament ja és una realitat i, socia lment, un costum. 
Encara que en l 'actual itat hagi desaparegut el pathos de la 
conquesta de l'espacialitat l liure, sortir-se'n bé deis problemes 
relacionats amb la for~a de la gravetat continua i continuara 
essent, naturalment, un tema arquitectónic. 
1. Reimpres, lleugerament resumit. a T. Buddensieg, H. Rogge, 
lndustrie/kultur- Peter Behrens und die AEG, Berlín, 1979, pág. 292 
i següents. 
2. Op. cit., pag. 106 i següents. 
3. K. Malevitx, Suprematismus- Die gegenstandslose We/t, Ed. Werner 
Haftmann, Colonia, 1989, pág. 229. 
4. O. Stelzer, Kunst und Photographie, Munic, 1966, pág. 63. 
5. Nadar, A/s ich Photograph war, Frauenfeld, 1978, pág. 69. 
6. Vegeu Paul Virilio, Krieg und Kino, Frankfurt, pag . 157, 162 i següents. 
7. Le Corbusier, Aircraft, Londres, (1935) 1987. 
8. Eero Saarinen on His Work, New Haven i Londres, 1968. 
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